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ОИЛАДА АХЛОҚИЙ-МАЪНАВИЙ ТАРБИЯДА ШАХСЛАРАРО
МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Мирзаева Фарохат Одилжоновна
Низомий номидаги Тошкент Давлат
Педагогика Университети “Умумий
педагогика” кафедраси катта ўқитувчиси
Аннотация: Ушбу мақолада оилада ота-она ва фарзанд муносабатлари,
бола тарбиясидаги муаммолар, ота-онанинг бола билан тўғри муносабатга
кириша олиш, муносабатга киришда бола психологиясига эътибор, ички
оламини, ёшини инобатга олиш каби масалалар ёритилган.
Калит сўзлар: ақл, билим, маданият, муносабат, муомала, мулоқот,
мустақил, оила, тарбия, таълим .
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СЕМЬЕ
Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы семейных и
детских отношений, проблемы, поднятые семьями, как участвовать в
зависимых отношениях, важность психологии в отношениях с внутренним
миром и способы их рассмотрения.
Ключевые слова: разум, знание, культура, отношение, обращение,
мыслитель, независимый, семья, воспитание, учёба.
FEATURES OF INTERNATIONAL PERSONAL RELATIONS IN THE
FAMILY
Abstrakt: This article discusses the issues of family and children's relations,
the problems raised by families, how to participate in dependent relationships, the
importance of psychology in relations with the inner world and how to address them.
Key words:
mind, knowiedge, culture, relation, attitude, thinker,
independent, family, education, teaching.
Оила жамият қоидаларини синовдан ўтказиб, яхшиларини ўз бағрида
асраб-авайлаб келажак авлодларга етказиб келган. Шунинг учун ҳам
Шарқда оила қадим-қадимдан муқаддас қўрғон ҳисобланиб келинган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги 3808сонли “Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорида юртимизда оила
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институтини мустаҳкамлаш бўйича асосий йўналишлар белгиланган бўлиб,
IV-йўналишда оиланинг тарбиявий-таълим салоҳиятини мустаҳкамлаш,
жамиятда анъанвий оилавий қадриятларни сақлаш, оилаларда маънавийахлоқий муҳитни яхшилаш, оилаларга таъсирчан методик консультатив ва
амалий ёрдам кўрсатишнинг самарали тизимини яратиш вазифалари
белгиланди[1]. Қарорда кўрсатилган вазифалардан келиб чиқиб,
-ота-она ва фарзанд;
-фарзанд ва фарзанд;
-яқин қариндошлар (бобо, буви, амма, амаки, хола, тоға ва ҳок.) ва
фарзанд;
-маҳалла ва фарзанд;
-таълим муссасаси ва фарзанд муносабатларида оиланинг тарбиявийтаълим салоҳиятини мустаҳкамлаш, оилаларда ички оилавий ва шахсий
муносабатларни, хусусан ота-она ва фарзандалар, эр ва хотин, қайнона ва
келин ўртасидаги муносабатларни яхшилаш механизмлари жорий этилмоқда.
Оила
ўз
фарзандларини тарбиялаб,
уларга
умуминсоний
қадриятларни сингдириш билан уларга бошланғич ижтимоий йўналиш
беради. Ўз фарзандларини катта оқимга - жамиятга қўшиш билан эса
оила жамият йўналиши, иқтисодиёти, маданияти ва маърифатини ҳам
белгилашга ўз таъсирини кўрсатади. Зеро ёш авлод тарбияси инсониятнинг
келажак тақдирини белгилайдиган, уларни ижобий мезон билан
қуроллантирадиган сифатлар бўлганлиги учун ҳам мутафаккирлар бу
муаммони ҳал қилишга ҳаракат қилиб келганлар. Муҳаммад ибн Мусо алХоразмий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино,
Муҳаммад Қошғарий, Юсуф Хос Хожиб, Кайковус, Умар Хайём, Аҳмад
Югнакий, Ҳусайн Воиз Кошифий каби мутафаккирларнинг қатор асарларида
болаларни оилада тарбиялаш масалаларига доир маълумотлар келтирилган.
Оилада ахлоқий-маънавий тарбияда муносабатлар масалаларини
ўрганиш борасида илмий тадқиқот ишлари сўнгги йиллар мобайнида жадал
тус
олиб
бормоқда.
Жумладан,
М.Очилов,
Д.Шарипова,
М.Иномова,О.Мусурмонова, А.Миноваров, М.Қуронов, С.Нишонова,
Ҳ.Йўлдошев, Т.Усмонхўжаев бошқа кўплаб тадқиқотчилар томонидан бу
соҳада бир қанча ишлар амалга оширилди.
Бизнинг нуқтаи назаримизча, болалар ва ота-оналар муносабати , отаоналик муносабати ва ота-оналик установкалари каби бир-бири билан
боғлиқ, лекин шу билан бирга бир-бирини тўлдирувчи ҳамда кўпинча
синомим тарзида қўлланиладиган тушунчаларни бир-биридан фарқлаш
лозим. Болалар ва ота-оналар муносабатларининг ўзига хослиги шундан
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иборатки, улар икки томонлама муносабатлардан таркиб топиб, ҳар икки
томон ота-она ва бола муносабатлар тизимини фаоллик билан
шакллантиради. Бу муносабатлар аввал бошидан тенг ҳуқуқли муносабатлар
бўлмасада-бироқ доимо тенг ҳуқуқлиликка интилади. Бола шахсининг
шаклланганлиги
эса
бундай
муносабатларнинг
маҳсули
бўлиб
ҳисобланади[3].
Шундай қилиб, болалар ва ота-оналар муносабатларини бевосита
қариндошчиликка эга бўлган катталар ҳамда болалар ўртасидаги
муносабатлар тизими сифатида талқин қилиш мумкин: улар бола туғилиши
билан пайдо бўлиб, ота-она ва боланинг ўзаро таъсирли ҳамкорлиги
жараёнида ўзининг алоҳида динамикаси ҳамда ўзига хослик билан
тавсифланувчи моҳиятга эга бўлиб боради. Бундай муносабатлар қуйидаги
учта омил: ота-она, бола муносабатларининг маданий тарихий мазмунига эга.
Шу билан бир қаторда ота-оналик муносабати алоҳида моҳиятга эга бўлган
тушунчадир. А.С.Спиваковскаянинг таърифи бўйича ота-оналик муносабати
бу катталарнинг аниқ бир йўналтирилган муносабати бўлиб, унинг асосида
бола билан мулоқотга киришининг турли хил восита ва шаклларида намоён
бўлувчи бола нисбатан онгли ва онгсиз тарзда баҳо бериш ётади[5].
Оилавий муносабатларда шахслараро муносабатларнинг издан чиқиши
оилавий муносабатларда болалар тарбиясида уларнинг шахс сифатида
шаклланишига салбий таъсир кўрсатади.
Оилада болалар билан тўғри муносабатга киришиш жуда муҳим
аҳамиятга эгадир. Оиланинг унда тарбияланаётган болаларга таъсир доираси
ижтимоий таъсир доираси каби кенгдир. Оила болаларни Ватанга муҳаббат,
меҳнатга ва халқ бойликларига онгли муносабат, нуқсонларга муросасозлик
руҳида тарбиялаш учун катта имкониятларга эга. Оила хусусан, боланинг
ҳиссиёти ва эмоционал маданиятини тарбиялашда катта имкониятларга эга.
Оилада айниқса, катта ёшли болалар билан тўғри муносабатда бўлиш
муҳим аҳамиятга эгадир. Негаки, ҳар қандай бола улғайган сари катталар
буйруғини ёқтирмайдиган бўлиб боради. Бу буйруқ кўпинча қаршилик
кўрсатиш, ҳатто оқилона талабларни бажаришдан бош тортиш ҳолатларини
ҳам келтириб чиқаради. Бундай пайтларда болага муомала тарзини
ўзгартириш мақсадга мувофикдир. Буйруқ ўрнига ишонтириш усулини
қўллаш керакки, токи бола ана шу қилиниши керак бўлган ишни бажариши
шарт эканлигини онгли тарзда тушуниб етсин. Шундай ҳолатдагина бола ҳар
бир ишни онгли тарзда бажаришга одатланади. Агар катта ёшдаги болага
панд-насиҳат қилинаверса, унинг ғашига тегиш мумкин. Айни ҳолларда
педагогик усул қўллаш яхши самара беради. Айтайлик, оилавий юмуш
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ҳақида боланинг фикрини билишга интилиб, агар мана шу нарсани мана
бундай қилсак, сен қандай қарайсан деб боладан сўралса, бажарилиши керак
бўлган ишга у ўзининг шахсий муносабатини билдиришга ҳаракат қилади. Бу
ўз навбатида боланинг оиладаги обрўси ва ўрнини мустаҳкамлайди ва болага
ижобий таъсир қилади. Натижада хар бир нарсага оқилона ўйлаб фикр
билдирадиган бўлади. Яна шуниси муҳимки, бола ўзини катталардек сезиб
хулқидаги айрим камчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилади[2].
Кузатишлардан маълум бўлишича, болаларга ота-онанинг ёки оила
катта аъзоларининг хадеб насиҳат қилавериши яхши натижа бермас экан.
Ота-оналар ёки оиланинг катта кишилари бундай муносабатнинг ўрнига
болалар билан ҳамфикр, дўст каби муносабатда бўлсалар, болаларда ўз-ўзини
баҳолаш, берилган топшириқларга масъулият билан ёндашиш ҳиссининг
шаклланиши кабиларнинг юзага келишига олиб келар экан.
Оилада болаларга таъсир этиш сифатини ошириш учун оиланинг катта
ёшли аъзолариннг болага қўядиган талаблари ҳамда уларга тарбиявий таъсир
кўрсатишда сўз билан ишнинг бир бўлиши лозимдир. Оилада бундай
бирликнинг бўлмаслиги бола хулқ-атворига салбий таъсир кўрсатиши
мумкин.
Баъзан ота-она болаларига ўта меҳрибонликларининг изҳори сифатида
у нима деса шуни қиладилар. Бола истагини ўзлари учун қонун деб
биладилар, бошқача қилиб айтганда шу орқали ўзларининг болага ниҳоятда
эътиборли эканликларини кўрсатмоқчи бўладилар. Ота-онанинг бундай
хусусиятини сезган бола ўз талабини янада орттиради. У ота-онадан тобора
кўпроқ нарса талаб қила бошлайди. Ота-она болани жуда ҳам «яхши
кўрганликлари» учун унинг бу галги талаби: қимматбаҳо кийимлар,
тақинчоқларни ҳам муҳайё қиладилар. Аммо булар қайси маблағ эвазига
келаётганлигини болага тушунтиришни ҳаёлларига ҳам келтирмайдилар.
Натижада ота-онанинг бола кўнглига қараб муносабатда бўлиши бола
тарбиясининг бузилишига олиб келади. Оқибатда бола худбин, молпараст
бўлиб қолиб, ҳар бир буюмнинг қадрига етадиган, уни асраб-авайлайдиган
эмас, унинг аксини қиладиган шахс бўлиб етишиши мумкин[4].
Ҳаётий кузатишлар шуни кўрсатадики, баъзан айрим оилаларда болага
бирор иш бажариш учун ёки яхши ўқитиш учун уни ёки буни олиб бераман
деб катта ваъдалар беришади. Ота-оналар бу билан болаларини таъмагир
қилиб куяётганлигини ҳеч ҳам ўйламайдилар.
Шу нарсани таъкидлаш керакки, болалар билан муносабатга
киришишда уларнинг кўнглига, психологиясига эътибор бермаслик, оиладаги
носоғлом психологик муҳит – бир-бирини хақоратлаш, дўқ-пўписа ва зулм
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ўтказиш асосида қилинадиган муносабат болаларда қўрқоқлик, асабийлик,
ёлғончилик, меҳрсизлик, қўполлик каби сифатларнинг шаклланишига олиб
келади.
Оилада болага қўрқитиш, дўқ-пўписа асосида муносабатда бўлинса,
бола характерида одам ёқтирмаслик, писмиқлик, иродасизлик, маънавий
заифлик хислатларининг таркиб топишига имконият яратилади.
Ота-она ва болалар ўртасидаги муносабатнинг ижобий тус олиши учун
ота-она фарзандлари билан муносабатга киришаётганларида педагогик
одобга риоя қилмоқлари керак. Ота-онанинг айтган ҳар бир сўзи таъсир
қиладиган бўлмоғи, сўзнинг айтилиш формаси, шу сўзнинг формасига мос
келадиган ҳолда чеҳранинг очиқ ёки важоҳатли бўлиши педагогик
таъсирнинг таъсирчанлигини оширади. Аксинча, педагогик одобга риоя
қилмаслик болани ҳаддан ортиқ севиш ёки бераҳм, қаттиққўл муносабатда
бўлиш ота-она билан бола ўртасидаги ўзаро муомаланинг бузилишига сабаб
бўлади.
Ота-оналар ва болалар ўртасида муносабатларнинг ижобийлигини
таъминлашда хар бир болага алоҳида муомала ва муносабатда бўлиш зарур.
Бунда боланинг ёши, ўша даврдаги ҳолати ҳисобга олиниши керак. Болани
ёшини, маълум вазиятдаги ҳолатини яхшироқ тушуниш учун ўзимизни
боланинг ўрнига қўйиб кўришимиз керак. Шунда биз боланинг ички
оламини, хоҳиш – истагини англаб ета оламиз. Боланинг ички олами, ҳаяжон
ва қувончларини, ўй хаёлларини ўзимизда ифодалаб кўришимиз эса
болаларни тушунишда бош мезон бўлиб хизмат қилиши лозим[2].
Бола кичиклигида катталарга тақлидчан ва итоаткор бўлади. Катталар
нимани буюрса шуни қилади, айтганларидан чиқмайди. Катта бўлган сари
кўп нарсага ақли етадиган бўлиб боради. Энди у баъзи масалаларда катталар
билан келиша олмайди, ўз фикрида туриб олади. Буни катталар баъзан
одобсизлик, ўжарлик, ўзбошимчалик деб тушуниб, уни жазолашга
уринадилар. Бундай ноҳақлик болани қалбини жароҳатлайди. Натижада отаона обрўига путур етади. Оқибатда ота-она ва бола ўртасидаги меҳрмуҳаббат, ишончнинг йўқолишига имконият яратилади.
Ота-она ва болалар ўртасидаги ижобий муносабатни юзага келтириш
кўп жиҳатдан ота-оналарнинг ўз болаларини, уларнинг феъл атвори, характер
хислатлари, қизиқишлари кабиларни билишларига боғлиқдир. Шу жиҳатдан
хар бир ота-она энг аввало ўз болаларини ҳар томонлама билишлари ва шу
асосда муносабатда бўлишлари лозимдир.
Келтирилган фикрларга асосланган ҳолда қуйидаги хулоса ва
тавсияларни бериш мақсадга мувофиқ:
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 Болаларга самимият билан муносабатда бўлувчи, лекин уларга кўп
нарсаларни рухсат этувчи ота-оналарнинг фарзандлари фаоллик,
мустақиллик, ўртоқлик, ижодга интилиш каби хусусиятларга эга бўлиш
билан бирга уларда салбий шароитлар шаклланишига кенг имконият
яратилиши мумкин.
 Болаларга самимият билан қаровчи, лекин уларни кўп жиҳатдан
чекловчи ота-оналарнинг болалари хушмуомала, ён босувчан бўлиб, уларда
ижодкорликка, мустақилликка интилиш камроқ намоён бўлди.
 Болаларга совуқ муносабатда бўлувчи, лекин уларга кўп нарсаларни
рухсат этувчи ота-оналарнинг фарзандлари кўпинча ота-оналарига бефарқ
муносабатда бўладилар, лекин буни хулқ-атворларида ҳар доим ҳам намоён
қилмайдилар. Шунингдек, улар одатда тортинчоқ катталарга ишонмайдиган
бўладилар, ижтимоий ёлғизликни афзал кўрадилар.
 Болаларга совуқ муносабатда бўлувчи ва уларни кўп соҳаларда
чекловчи ота-оналар ўз болаларида андишасизликни ривожлантириб
борадилар, баъзи ҳолларда бу яширин, баъзида яққол намоён бўлади.
 Фарзанд билан ота-она ўртасидаги яқин муносабат ўз-ўзини
англашни ривожланишига туртки бўлиши мумкин.
Илгари сурилган хулосаларга мувофиқ қуйидаги тавсияларимиз отаоналар ва ўқитувчиларга мўлжалланган.
 Шахсда ўз-ўзини англашни шаклланиши хусусиятлари тўғрисида отаоналар ва ўқувчилар тўлиқ тасаввурга эга бўлишлари керак.
 Ота-оналар ўз фарзандларининг қизиқишлари имкониятлари ва
қобилиятларини тўғри баҳолашларга ўрганишлари лозим. Фақат шундагина
улар ўз фарзандларини ўз-ўзини тўғри баҳолаш ва ўз-ўзини
ривожлантиришга ўргатишлари мумкин.
 Оиладаги психологик иқлимнинг бузилиши бола хулқида негатив
хусусиятларни шакллантиришини инобатга олган ҳолда ота-оналар оилада
ҳамкорлик муҳитини яратишга одатланишлари мақсадга мувофиқ.
 Самимий ўрнатилган мулоқот бола шахсида ростгўйлик, сахийлик,
мустақиллик сифатларни таркиб топтиради. Бу эса ота-оналарнинг ўз
фарзандлари билан билан мунтазам жонли мулоқотда бўлишни тақазо этади.
 Ўз-ўзини англаш шахсда ахлоқий меъёрларни эгаллаш омилларидан
бири. Бу ўринда ота-оналар ўз фарзандлари учун “яхши андоза”ролини
бажариши жуда зарур.
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